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What  is wealth? This paper proposes wealth and poverty are opposite  sides of  the  same 
coin and to know the source of one  is to understand the cause of the other.  It delves  into 
the  premise  that  if  contemporary  economics  could  consummately  answer  the  question: 
what  is wealth? scarcity, economic strife and poverty would not exist  in  the world  today. 
Two  kinds  of  wealth  are  discussed,  aesthetic  and  technical  wealth.  Is  it  possible  that 
contrary  to belief,  the use of  assets  and  liabilities  as  a measure of wealth belong  to  the 
aesthetic view in the sense that in human psychology an asset is merely an object or factor 
that evokes positive emotional feelings? The capacity to measure this kind of wealth using 
complex  mathematics  does  not  turn  assets  and  liabilities  into  real  or  technical  wealth. 
Consequently  wealth  may  be  none  of  the  popular  or  common  notions  human  society 
perceives; this includes money, assets and so on. In addition to the psychological influence 
the  tendency of money and assets  to  fluctuate over  time  reinforces  its aesthetic  stature. 
Businesses  commonly  publish  financial  statements  in  national  media  often  as  a  legal 
requirement or a means of demonstrating their financial health or quite simply the state of 
their wealth, when in fact a financial statement, despite the mathematics applied to it, may 
be  considered  an  example  of  aesthetic  wealth;  hence  it  is  not  reliable  for  clearly 
understanding  or  appreciating  what  wealth  is  as  it  is  common  knowledge  even  robust 
businesses can post attractive profits  for the year  in review then post  losses  for the same 
period  the next year. Money  is unlikely  to be a  form of real wealth either,  it behaves  like 
psychological or aesthetic wealth; the value of a large bank account which could purchase a 
boat, years  later after the ravages of  inflation, may only purchase a golf cart. Appreciating 
this  quandary  is  important  in  the  sense  that  the  rational  processes  motivating  it  affect 
financial  literacy.  There  are  many  conundrums  like  this  where  what  is  observed  is  not 
necessarily what  is taking place that defy conventional wisdom  in economics, for example; 









is by being knowledgeable about how  it  functions at  the  level of  the economic operating 
system.  Blurring the lines between aesthetic and technical wealth can lead to an ambiguity 
about wealth as well as an  inability to diagnose what prosperity  is and where  it originates 





determined by  the economic operating system  they  function  in.  It goes  further  to employ 
the  equation  of  exchange  to  demonstrate  how wealth  can  be  created  in  an  economy  at 







The  economy  is  central  to  the  capacity  of  any  country  in  the  world  to  provide  for 
inhabitants. It is at the core of the nexus of livelihoods and occupations that determine the 
fate of businesses and households. It is no secret that the contemporary economy is failing 
the  challenge  when  it  comes  to  providing  adequate  resources  for  businesses  and 
households. Schmitt and Conroy  (July 2010:1) note that even  if “jobs [were created  in the 
US] from now on at a pace equal to the fastest four years of the early 2000s expansion, we 
will not return to the December 2007  level of employment until March 2014. And, by the 
time we  return  to  the number of  jobs we had  in December 2007, population growth will 
have  increased the potential  labour force by about 6.5 million  jobs.  If  job growth matched 
the fastest four years in the most recent economic expansion, the economy would not catch 
up to the expanded labour force until April 2021. Even if job creation rates were as high as 
the  fastest  four  years  of  the  1990s  recovery,  we  would  not  return  to  pre‐recession 
employment  levels  until  September  2012,  and  we  would  not  cover  the  increase  in  the 
potential labour force until September 2014.” The contemporary economy is failing to keep 
up with  the needs of businesses.   Business Wire  (2010)  reports  that “Small businesses  [in 






than  50%  confident  they  will  still  be  in  business  by  August  2011.  ‘One  in  seven  small 
business owners are estimating  their  chance of  survival by  the  flip of a  coin,’  said Bernie 
Kuechler, the Barlow Research Analyst who authored the study.” 
 
Amongst  the  hardest  hit  industries  in  recent  years  has  been  the  aviation  industry.  The 
Centre for Asia Pacific Aviation (December 2009) noted that “2009 has been the worst year 
ever  for  aviation;  global  traffic declined 3.1%  year‐on‐year. Hidden  in  that  statistic  is  the 
rapid contraction of legacy airlines, as many have reduced capacity to cut losses and to keep 
yields  from  falling  further.”  It  forecasts  “2010  is  shaping  as  the  year  for  industrial 
confrontation – and may as a result see more fundamental change, including market exit of 
some famous brands, than in the past year. As a minimum, there will be major shifts in the 
shape  of  some  of  those  well  known  entities.  British  Airways  for  one  seems  unlikely  to 
emerge  in  its  existing  form,  unless  there  are  major  attitudinal  shifts  across  the  board.” 
Industrial action  in  the aviation  industry  is a strong  illustration of rift between capital and 
labour caused by  inadequate financial resources, creating ever  increasing friction between 
businesses and labour organisations. Reuters (August 2010) reports that “Cabin crew at Irish 
airline’s Aer Lingus have voted overwhelmingly  to  take  industrial action  in a  row over  the 











No  region  or  country  is  spared  from  cost  and  price  issues  as  well  as  the  increasingly 
inadequate tools available in contemporary economics with which to solve internal financial 
stability  and  growth  problems.  Makombe  (April  2010)  writes  “For  many  Zimbabweans, 
inflation  brings memories  of  the  time when  prices  of mainly  basic  commodities  changed 
daily and nothing was affordable. This also brings memories of government response to high 
inflation,  especially  the  price  slashes  in  2007  when  retailers  were  ordered  to  sell 
commodities  lower  than  the  marked  price.  Price  slashes  resulted  in  empty  shelves  as 
producers either withdrew or held on to their stocks citing uncompetitive prices which were 
set  by  government.  Threats  of  increased  inflation  are,  however,  coming  at  a  time when 
Zimbabwe is using multiple currencies, one of the medicines that steered the country from 
hyperinflation to deflation…This  leaves the authorities grappling for rational and  legitimate 




high  cost of doing business has  relegated Zimbabwe  into a  retail outlet of more efficient 
producers like Brazil and South Africa...”2 
 
In  addition  to  this  a  growing  frequency  and  potency  of  natural  disasters  and  the  limited 
capacity  of  the  contemporary  economy  to  generate  sufficient  resources  to  enable 
governments  to  either  prevent,  respond  or  recover  from  these  disasters  should  be  a 
growing concern. The U.S Geological Survey (USGS) (2010) records that “According to official 
estimates,  222,570  people  killed,  300,000  injured,  1.3  million  displaced,  97,294  houses 
destroyed and 188,383 damaged in the Port‐au‐Prince area and in much of southern Haiti.” 
Haiti  continues  to  struggle  to  recover  from  the  effects  of  this  earthquake. Recently CNN 
(2010)  reports  of  the  floods  in  Pakistan  that  “More  than  800,000  houses  have  been 
damaged or destroyed; 2 million people have been forced to flee their homes; hundreds of 
bridges have been washed away,  cutting off  communities  from  relief  supplies.”3 The BBC 
(2010)  further reports  that “Up  to 3.5 million children are at high risk  from deadly water‐
borne  diseases  in  Pakistan  following  the  country's  floods,  a  UN  spokesman  has  said.  In 
southern Pakistan, floods continue to cause havoc with water surging from the province of 
Sindh  to  neighbouring  Balochistan.”4  It  is  further  expected  that  “6  million  people  are 











from  the  major  floods  that  have  affected  the  country  over  the  past  few  weeks.6 
Unprecedented high  temperatures have  lead  to deaths and  loss of wheat crops  in Russia. 
CNN  (2010)  reports  “…parts  of  Russia  look  like  an  inferno  ‐‐  hundreds  and  hundreds  of 
wildfires  are  burning  in  Western  Russia.  The  flames  have  killed  at  least  40  people  and 
they've prompted President Dmitry Medvedev to declare a state of emergency around 500 
towns  and  villages.  In  Russia  the  devastation  of wheat  crops  by  raging  fires  is  having  a 
significant  impact  on  international wheat  prices.  CNN  (2010)  further  reveals  that  “raging 
fires  are  devastating  huge  swaths  of  Russia's  farmlands…To  give  you  a  ‐‐  a  sense  of  the 
catastrophe, in one village of 500 people, nearly every house is burned to the ground. Russia 
has  been  suffering  through  a  severe  drought  and  scorching  heat,  which  has  made  it 
especially  vulnerable  to  the  flames.  Authorities  say  that  many  of  the  fires  were  started 














the  prosperous  cannot  afford  to  wait  until  they  are  impoverished  for  contemporary 





It  suffices  to  say  that  in general humankind are naturally pleasure  seeking.  If what brings 
about wealth were truly known then most people would seek it and be wealthy, and if what 
causes  poverty were  truly  known  then  generally many would  avoid  it  and  escape  being 













Clearly,  something  is  amiss.  The majority  of  people  and  countries  today  are  exposed  to 
varying degrees of scarcity and strife; prosperity is not the norm. This condition easily leads 
to  the  conclusion  that  difficult  socio‐economic  circumstances  that  plague  countries  are 
caused by a problem economics, businesses and finance do not as yet have the capacity to 




(CFI).  This  paper  proposes  that  wealth  in  an  economy  is  determined  by  the  economic 
operating  system  at  work  within  it.  The  operating  system  can  have  two  fundamental 
settings; one which  replicates poverty or  scarcity  throughout  the economy as  is  the  case 
with the contemporary economy or one that replicates wealth and prosperity creating two 
very  different  conditions.  This  paper  will  attempt  to  demonstrate  that  economies  are 
affected  by  scarcity  and  poverty  to  a  disproportionate  degree  as  a  result  of  having  an 
economic  operating  system  calibrated  in  such  a  way  that  they  involuntarily  experience 
perpetually  adverse  conditions.9  This  paper  draws  on  the  concept  that  each  economy 
contains within it the latent finances with which to more than meet human needs and that 
an economy is able to set or calibrate its economic operating system such that it generates a 







capita  income,  on  the World  Bank’s World Development  Indicators  (WDI)  database.  This 
database  has  Luxembourg  ranked  highest  at  US$111,182  per  capita  to  Singapore  at 
US$37,600 per capita,10  it  is  interesting to note that though the top twenty countries may 
appear to have very high per capita incomes and may be considered wealthy the operating 
system  on  which  they  function  is  linear11,  persistently  generates  scarcity  by  pushing 
businesses  toward  zero profits  and  consequently would  still  require  they be  classified  as 
poor. The extent of their development may be considered significant, but only in the context 
of the limitations of the contemporary economic system in which they function. The circular 
flow  of  income  followed  by  contemporary  economies  entails  there  are  only  economies 
facing varying degrees of  scarcity with  the  least  impoverished being  countries  labelled as 
“developed”  and  the  most  impoverished  labelled  the  “least  developed”.  Consequently 
humanity does not have  a  reference with which  to measure what  a wealthy economy  is 
outside  the  context of  a  linear  economy  and  the  contemporary  economic  (CE) operating 











economies,  regardless of how advanced  they are perceived  to be or how  significant  their 
contemporary infrastructure development may be, are still at a relatively primitive stage of 
economic advancement as a  result of  limited  financing wrought by  implosion.  In order  to 
change  the reality of scarcity many economies experience today  this paper proposes  they 
will have  to  change  the  settings,  calibration or  configuration of  their economic operating 
systems  such  that  the economy  is upgraded  to enhance  rather  than  suffocate businesses 
(firms) and productivity. The reason developed countries today are considered wealthy has 
to do with  inordinate  levels of scarcity. When  it comes to blurred  lines between aesthetic 
and technical wealth or the relativity of value to which human psychology is prone to being 
mislead; human rational processes employ blinders or limiters as a way of enhancing some 
of  the  cognitive  aspects  required  for  rational  thought  and  decision  making  in  an 
environment  inhibited  by  of  scarcity,  however,  this  does  not  entail  these  rational 
conclusions are true or guaranteed. What  is obvious  is not always what  is true. As will be 
shown  in  this paper,  firms or businesses play  a  crucial  role  in  the processes  that  lead  to 
implementing a wealthy economic system. A wealthy economy essentially will be dynamic13 
not  linear,  have  full  employment  and  most  importantly  will  no  longer  suffer  from  the 
implosion of financial resources; hence it should be able to arrive at a stage where it is able 
to cope with and recover from any kind of disaster whether it is a global killer, is natural or 
man made.  There  are  currently  no  economies  in  the world  capable of  this  consequently 




Firstly,  it  is  important  to  analyse what wealth  really  is. Wealth  tends  to  be measured  in 





from  the  cumbersome process of having  to be exchanged  to make a purchase. Money  is 
used as a measure of value, even for the determination of assets, goods and services.  Is  it 
therefore correct to view money as the most sophisticated form of wealth to hold and if so 
what are  the operating  level processes  that give money  the power  to measure and  store 
wealth? Are the ideas behind these systems accurate enough to have confidence in money? 
As noted earlier the manner in which the contemporary economy views wealth may not be 
accurate since  it  is calibrated to generate scarcity and every economy  in the world follows 
this system. To speak of wealth  in this system though rational becomes an oxymoron. This 










liabilities as measurements  for wealth has arisen  in  financial  culture. Though  this may be 
pragmatic  there  are  reasons why  seeing wealth  in  this way  being  true,  but  not  entirely 
accurate can lead to economic crises. 
 









concerning the role of money  in  facilitating growth. Wealth at the macroeconomic  level  is 
associated  with  Gross  Domestic  Product  (GDP)  in  that  the  total  volume  of  goods  and 
services  produced  in  a  year  represents  the  wealth  of  an  economy.  This  wealth  when 
transferred  from  the  macroeconomic  perspective  to  the  microeconomic  level  has  to  be 
shared  between  diverse  consumers  in  the market,  some  representing  households  others 
firms;  their capacity  to access  these goods and services can be  referred  to as wealth. But 
what determines accessibility to this wealth? This brings us to the idea of income. In order 
to use, purchase or own goods and services people must first acquire a source of  income.  
Traditionally, people enter some kind of employment  in order  to have an  income; even  if 
that employment in the modern world entails actively or passively owning or having owned 




that  wealth  above  all  relies  on  a  system.    This  system  operates  by  distributing  needs 








without which wealth  and everything understood  about  it or used  to define  it may have 
little meaning.   The  failure  to grasp  this,  like  the expenditure  fallacy, may be particularly 
difficult. The economic operating system not only predetermines the output of goods and 
services;  it predetermines the  level of employment  in an economy and therefore whether 









be  examples  of  real  or  technical  wealth,  they  are  likely  to  be  examples  of  aesthetic  or 
psychological wealth since they may have no value outside a properly functioning economic 
operating  system.  Should  this  value  fall  to  zero  it  might  as  well  have  been  imaginary. 
Aesthetic wealth can also be referred to as ‘natural’ wealth in the sense that it involves the 
psychological  processes  by which  human  beings  through  history  have  developed  likes  or 
dislikes  for objects,  factors and actions. However, the economic operating system endows 
objects,  factors  and  actions  with  the  concept  of  financial  value.  Aesthetic  wealth  is 
dependent  on  human  psychology  and  emotions.  It  is  important  to  understand  this 
argument.  In essence  it means  there may be nothing very special about aesthetic wealth; 
being  rare  in  a  contemporary  economy  buffeted  by  scarcity  may  make  wealth  seem 
extraordinary in human culture, however, this rarity only prevails as a result of the historic 
circumstances through which scarcity has remained the natural state of the contemporary 






however,  it  is    the graphics and artistry  that  can be  compared  to aesthetic wealth  in  the 
sense  that  the  artistry  of  the  alphabet  or  letters  and  words  represent  the  factors  or 
variables in economics such as assets, liabilities and so on. The attractiveness of the squiggly 




likely  to have  spilled over  after  the  introduction of money  as  a measure of  value. When 
money was  introduced to trade and began to support cost plus pricing the circular  income 
flow created overtook the valuation of wealth. This entails it is possible there are times the 
lines  between  aesthetic  and  technical  wealth  become  blurred;  this  may  seem  harmless, 
however, it is quite dangerous as it can mislead human beings into thinking simply managing 
aesthetic wealth diligently can protect them from scarcity or economic hardship; this type of 














Federal  Reserve.”15  Referring  to  the  crisis  as  a  valuation  problem  shows  the  difficulty  a 
contemporary economic system has with the determination of value. The recession was a 
clear  indication  that even brick and mortar assets are subject  to  relativistic value and are 
aesthetic not technical forms of wealth. The economic operating system which relies on cost 
price  rather  than  price  inflating  practices  seen  in  mark  ups  could  have  prevented  this 
scenario or enabled a rapid recovery from the losses it created. This would have avoided the 
socio‐economic  impact  seen  in  the  ensuing  foreclosures  and  forfeitures.  Financial 
enterprises  battle  to  remain  profitable  through  the  same  valuation  process  all  other 
businesses use to escape  implosion; they value themselves using aesthetic value and seek 
the highest possible price margins for the products they create, sell or distribute and when 
these  processes  become  extreme  the  consequence  can  be  recession.  Even  though 
governments the world over have put  in place measures  in the financial sector to prevent 
the same crisis  from happening again; can enough have been done  if  financial  institutions 





recognised  and  understood  in  order  to  be  able  to  distinguish  aesthetic  from  technical 
wealth;  in  layman’s  terms  these  ‘systems’  are  referred  to  in human  society  as  language.  
Hence,  when  this  paper  points  out  real  or  technical  wealth  should  not  be  assets  and 
liabilities without recognizing the economic operating system they function  in  it prescribes 
this in the same way that words are meaningless without a language; without a language or 
system  for  understanding  the  letters,  words  and  sentences  they  are  merely  interesting 
organised  squiggly  lines people  either  find  attractive or  repulsive. Hence, wealth may be 
either aesthetic or technical. There are reasons why aesthetic wealth  is often mistaken for 
technical  wealth.  Money  has  played  a  significant  role  in  this  problem  since  by  being  a 
measure of value  it uses mathematics to appear to endow aesthetic wealth with technical 
properties.  Mathematics  and  mathematical  processes  can  be  described  as  a  kind  of 
language and are a form of technical wealth; however they are used in financial accounting 
to measure assets and  liabilities which are aesthetic  forms of wealth. Assets and  liabilities 
tend  to  be  aesthetic means  of  understanding wealth  because  they  rely  on  the  pleasure 
principle  in human psychology  and  their  value  is  relativistic meaning  it  is unreliable  as  it 
changes over  time.  The  value  and quantity of  assets  and  liabilities  remains  relativistic  as 
they are determined by  the economic operating  system  in which  they  function.  Financial 
literacy  therefore  begins  with  knowledge  about  the  economic  operating  system,  how  it 
affects businesses and productivity and most  importantly how  it  is calibrated. The circular 
flow  of  income  is  an  organic  or  naturally  evolved  economic  operating  system with  three 
basic factors namely the capital, raw materials and  labour  interacting with themselves and 
the greater economy. The operating  system assigns value  to  these  factors and what  they 
produce making them likeable or dislikeable, that is, assets or liabilities. When the order and 
mathematical  proportions  of  these  assets  and  liabilities  become  visible  through  intimate 






wealth  is  gained  for  the  first  time,  and  through  this,  knowledge  of  the  capacity  to  fully 
create,  regulate,  control  and  protect  aesthetic  wealth  or  prosperity.  Without  this 
knowledge, when the operating system functions inappropriately or is faulty the impact will 
fall  squarely  on  aesthetic  wealth  and  consequently  affect  human  psycho‐social  and 
physiological welfare without a clear  indication of  the  inherent cause. The  rise and  fall of 
value, changes in a company’s returns and the balance sheet, performance of stocks, rising 
or  declining  property  values,  inflation,  deflation,  changes  in  the  cost  of  labour  are  all 
indications of  fluctuations within  the economic operating  system people are only able  to 
observe at  the  superficial  level  through pleasure and pain,  the  like or dislike of gains and 
losses; it does not matter at this stage that they know calculus or how to add and subtract 
the  value  of  these  using money  as  a measure  of  value.  The  calibration  of  the  economic 
operating system is the single most important determinant of wealth, it will be dealt with in 
this paper when  the equation of exchange  is  introduced. Every professional engaged with 
the  economy  be  it  through  money,  accountancy  or  business  may  need  to  become 
conversant with the economic operating system and  its calibration  in order to understand 
what wealth really  is, how to create  it  in sufficient quantities and how to protect  it at the 




being  special  has  advantages  in  that  it  entails  there  is  no  reason  why  the  economic 
operating system cannot provide food, water or any other example of aesthetic wealth at a 
stable price and in quantities equal to or in excess of global human nutritional requirements. 
When  adverse  changes  occur within  the  operating  system  the  economy may  experience 
systemic  dystopia  (SyD)16 where  the  levels  of  aesthetic wealth  are  insufficient  to  satisfy 
needs within the economy and when this occurs  in the extreme the problem  is referred to 
as intense levels of scarcity or poverty. This adversity can take place to the extent that, as a 
result of  the  rarity of wealth  and being uninformed  about  the workings of  the economic 
operating  system, human beings begin  to believe  that  to be wealthy a person must have 




the norm  there  is no  reason why abundance and prosperity cannot be  the norm. Wealth 
and  poverty  are  merely  alternate  sides  of  the  same  coin;  one  cannot  be  fully  grasped 
without the other. Problems related to wealth experienced by an economy such as poverty, 
hunger,  unemployment,  inadequate  shelter,  poor  drinking  water,  illiteracy,  lack  of 
education,  recessions,  foreclosure,  inflation,  deflation,  bankruptcy,  industrial  action  are 
symptoms of  systemic dystopia unique  to  the economy  inhibited by  scarcity designed by 
humans and all  its woes may have one  source and one means of  correction; namely  the 
















of  wealth without  correcting  problems  in  the  quality  or  design  of  the  operating  system 
driving  its productivity and determining the  level of resources available to the population. 
Firms  or  businesses  rely  on  the  economic  operating  system  to  create  an  environment 
conducive  to  the  generation  of  wealth  and  functional  financial  system  stability.  The 
inadequate operating system used in contemporary economics pushes the economy toward 
zero  growth18  forcing  business  to  struggle  to  survive  creating  a  unique  human  economic 
culture  driven  by  scarcity where wealth  is  prized  as  it  is  rendered  unnaturally  rare.  This 
paper  will  later  use  cost  curves  to  demonstrate  how  this  flawed  operating  system  is 
damaging businesses and making scarcity or poverty the norm rather than prosperity.  
 
Adam  Smith,  in  the  publication,  The Wealth  of Nations,  described wealth  as  the  annual 
produce of the land and labour of society. Smith is correct, in the traditional sense; however, 
he  is  in  fact describing what this paper refers to as aesthetic wealth. Think of the modern 
economy as a magician19 with many  sleight of  the hand  tricks and props  (output,  assets, 
liabilities,  costs  of  production  etc) with which  to  captivate minds  to  the  extent  that  the 






and  prosperity,  in  an  economic  operating  system  that  is  functioning  correctly,  should  be 
created  in  sufficient  quantities  as  to  prevent  it  from  causing  socio‐economic  trauma.  To 
believe  that  wealth  is  measured  exclusively  by  output,  assets  and  liabilities  without 
understanding the role of the economic operating system may be financially misleading;  it 
could worsen the prevailing inability of contemporary economics to end poverty and create 





it  take  centuries  to  create; poverty would no  longer exist  today.  This not being  the  case 
could be a clear  indication contemporary economics has only scratched the surface of the 







wealth by assets and  liabilities  rather  than  the quality of  the economic operating  system 





The  scientific  origin  of wealth may  begin  and  end with  the  economic  operating  system; 
invariably  a  firm or business uses  the  financial  system  to  allocate  resources  to  factors of 
production engaged  toward diverse outputs.   At  this  stage  it may be necessary  to assess 
why  scholars  have  been  unable  to  see  the  origin  of  the  debilitating  effects  of  systemic 
dystopia in human financial and socio‐economic affairs. Several problems facing the design 
of  the  contemporary  economy  have  been  identified.20 One  of  these  is  that  the modern 
economy  renders  worthless  as  much  as  100%  of  its  useful  financial  resources.21  Cost 




of demand and supply. Why have these  losses not been  identified  in accountancy? One of 
the  technical  reasons  why  losses  to  implosion  are  not  identified  in  accountancy  is  that 
financial statements are considered accurate when income equals expenditure or assets and 
liabilities are balanced;  look at a balanced  financial statement with  identical values at  the 
bottom  of  asset  and  liability  or  income  and  expenditure  columns;  accounting  tends  to 
accept it is complete with this kind of balancing when in fact the most important aspect of 
finance  and  the  economy,  namely  the  economic  operating  system,  has  not  been 
incorporated into the financial report. The expenditure fallacy shows that implosion affects 
expenditure  by  impairing  it  from  effectively  transferring  financial  value  to  the  factors 
attributed  to  in  the  balance  sheet.  This  occurs  as  a  result  of  an  exchange  of money,  for 
example, payments to salaries and wages causing a withdrawal of finances from capital and 
payments  to  capital  causing  a withdrawal  of  finances  to  salaries  and wages22  that  is  not 
reflected  in  the  final  outcomes  of  financial  reports;  this  renders  implosion  invisible  to 




to  the  introduction of money  into  trade as a means of better  facilitating  transactions and 
supporting  profit.  What  arose  from  this  was  an  expenditure  fallacy23  where  buyers  and 












fact  they  believe  they  are  paying  for  labour  and  capital.24    Further,  implosion  between 
households and capital  in the CFI creates a vacuum of financial resources credit creation  is 




with  finance be  it  in  the private or public  sector aggravating  the ability of productivity  to 
compensate for liabilities such as borrowing. In a scenario such as this, since credit creation 
does not neutralise  implosion as  it was  intended,25  it would not be  improbable to suggest 
that businesses, individuals and public institutions in aggregate in any economy buffeted by 
scarcity  face  difficulty  when  it  comes  to  their  capacity  to  repay  aggregate  debt, 
consequently,  stability must  rely on  the belief debts will be  repaid  rather  than  the actual 
capacity to repay them, and this makes sense of why contemporary economies are greatly 
affected by confidence  levels.    It  is unlikely  to be a  coincidence  that US  total public debt 
stands at 93% of GDP at US$13.375  trillion,26  the United Kingdom’s public debt  stands at 
US$1.452  trillion or 53.15% of GDP. Levels of debt such as  this are a  likely  indication  that 
services required to restore imploding financial resources are missing from the economy as 
a  result of  leaving  the economic operating  system unengaged, consequently, even  if  they 
are  reduced or  resolved  it  is  likely  they will  inevitably  return.  It  follows  that  if  the CFI  is 
pushing  economies  toward  zero  growth,  debt  will  persistently  rise  in  order  to  help 
compensate  for diminishing useful  financial resources. Cutting deficits by  lowering costs  is 
not very different from borrowing money to pay off a  loan.  It  is  likely the deficit and debt 
problem can ultimately only be resolved by countering implosion. To solve the problem and 
restore  financial  resources  being  lost  to  implosion  the  financial  sector  would  have  to 
introduce a new service referred to as resource creation.27 In essence this means payments 
to  total  cost made by both businesses and  the public  sector  today are  in  fact a  systemic 
waste of  financial  resources  created by  the natural design of  the  circular  flow of  income 
since  implosion  redirects  the  real  value  of  money  businesses  spend  from  capital28  and 
labour  to  inertia  with  allocations  to  factors  of  production  as  a  seemingly  impenetrable 
psychological  smoke  screen.    It  is  important  for  businesses  as  well  as  economists  to 
understand  this  problem.    Restoring  the  value  businesses  lose  as  result  of  implosion 
technically  entails  businesses  in  aggregate  are  recovering  from  the  economy,  financial 
resources equivalent to total cost per annum at constant price. This recovery would entail 
the  capacity  to  raise  finances within  an economy equivalent  to  financing  the doubling of 
















Although  the  cost  equation  applies  to  businesses  and  is  microeconomic  it  can  be 





Microeconomic                             Profit  = Total Revenue (TR)  –   Total Cost (TC) 
 
Macroeconomic    % Change in GDP  = % GDP in year 2   –   % GDP in year 131 
 
The expenditure fallacy for the individual firm is observed in the resources TC subtracts from 
TR.  It  is also observed  in  the  resources GDP  in year 1 extracts  from GDP  in year 2.  In any 
given year, if an economy records a growth of 5% for instance it must first have lost 100% of 







In other words  the economy  at  the macroeconomic  level  functions  the  same way  a  firm 
does at  the microeconomic  level. At  the microeconomic  level  the expenditure  fallacy and 
impact of  implosion  is observed as [% GDP  in year 2 – % GDP  in year 1]. Financial  illiteracy 
concerning  the  role  and  impact  of  the  economic  operating  system  on wealth may make 
losses caused by  implosion  invisible. One does not even  require  the use of  the  income or 
expenditure approach  in calculating GDP  to see  the dangerous 100% withdrawal of useful 
financial  resources  from  businesses  demonstrated  as  taking  place  in  the  contemporary 
economy.  This  financial  setting  is  brought  about  by  the  history  of  businesses  having  to 






















implosion  (as  a  result  of  the  expenditure  fallacy)  to  a  business’  accounts  and  do  so  at 
constant  price.  This  allows  technical  wealth  to  ring  fence,  restore  and  protect  aesthetic 
wealth. When businesses are able to make this correction through the economic operating 


















instead achieve an  income  (I) which  in  financial accounting  terms can be  far greater  than 
profit even though they may charge cost price for products; this places them, their assets, 
shareholders and employees  in an  improved financial position. Secondly,  it neutralizes the 
wobble  effect  caused  by  cost  plus  pricing;  this  restores  financial  system  stability  by 
eliminating creeping inflation and price inflation caused by marking up as business no longer 
have  to  do  this  to  survive.  The  economy  in  this  renewed  position  is  no  longer  working 
against  businesses  but  for  them.  As  a  result  the  economy  can  now  push  growth  to 
unprecedented  levels  toward  covering  the  entire  population  (full  employment)  with  a 
reduced chance of overheating. Businesses are able to sell a product for exactly what it cost 





they are needlessly  losing to  inertia  in the economy through  implosion which  in aggregate 
are  equivalent  to  recovering  finances  equal  to  the  country’s  annual  GDP.  Fourthly,  by 
government  being  able  to  predetermine  and  regulate  the  rate  at  which  implosion  is 









system  to grow by a given percentage of GDP.  If a government  through  the Central Bank, 
Federal Reserve or  relevant departments  sets  the economic operating  system  to grow by 
20% it is effectively releasing financing equivalent to 20% of GDP at constant price into the 
economy thereby virtually guaranteeing this growth will take place, there is little guess work 
in  this  new  approach.  This  may  be  difficult  to  believe,  therefore,  let  us  at  this  point 




used  to refer  to economies  in which  the economic operating system  (EOS)  is advanced  to 










profit position of  the  contemporary economy  (2Re Profit)  and  the  “profit” position of  an 
economy  with  a  corrected  economic  operating  system  (3Re  “Profit”).  The  profit  area 
businesses currently experience  is EFAB as a result of the balance sheet  losing  finances to 
implosion hidden by  the  expenditure  fallacy  shown  at ABCD. Annual  increases of GDP  in 
contemporary economics depend on  the paltry  gains  in  EFAB. Despite  charging more  for 
products  than  they are worth  the contemporary economic  system only provides business 
with profits the size of the area EFAB. Y2 represents the break even point for a business; at 
this  price  the  business  would  be  making  the  zero  profits  businesses  cost‐plus  price  to 










advanced economic operating  system  (EOS). Though  it  charges  the  same price  (Y2)  for  its 










implosion  facilitates an  increase  in output  from X  to 2X which  in aggregate  terms would, 
ceteris paribus, be a potential consequence of the capacity to finance the doubling of GDP in 
one  year  at  constant  price.38  The  economic  operating  system  balances  out  demand  and 
supply  thus  naturally  supporting  economic  growth  at  constant  price  in  ideal  market 








by  the  ongoing  and  persistent  losses  observed  in  ABCD.  This  is  simply  not  feasible  or 
rational.  It  demonstrates  that  Central  Banks  may  need  to  upgrade  the  systems  and 





alone  functioning  outside  the  operating  system,  as  a  tool  of  contemporary  economics, 




out  that  businesses,  despite  their  industriousness  and  regardless  of  size,  are  forced  to 
scrimp, scrape and scrounge a  living on the area EFAB.   The public sector must rely on the 
taxes  it gains from EFAB as opposed to what the revenue authority would be able to raise 
for government  revenue  from allowing businesses  to  recover ABCD. Hence, managing  the 
economy  through  an  economic  operating  system  can  entail  a  huge  increase  in  financial 
resources  raised  by  governments  without  necessarily  passing  the  burden  entirely  onto 












and  the  public  sector.  Despite  this  being  the  case  there  is  hope  for  many  countries 
struggling with how  to deal with poverty, unemployment and  inadequate  resources.  It  is 
possible that for 300 years since the era of the  industrial revolution, when economics as a 
science  was  coming  into  its  own,  economies  have  been  haemorrhaging  vital  financial 
resources essential to the sustenance of human life and well‐being of businesses to the tune 
of  the  area  ABCD  while,  like  a  disinherited  and  disenfranchised  people,  humanity  and 
businesses  like  squatters  are  compromised  into  scraping  a  living  on  EFAB.  Consequently, 
growth  and  development  in  the  contemporary  economy  is  excruciatingly  slow.  There  is 
hope in that countries which desire to accelerate the pace at which they are able to provide 




The  fact  that  the problems  in  contemporary  economics  continue  to  this day  is  cause  for 
concern, especially when there are still countless needy and suffering people and businesses 
in the world requiring the support of sound economics and finance. Of particular note is the 
rift between employers, be  they private or public and  labour organisations caused by  the 






If  this  is  the  case,  A.J.P  Taylor’s  belief  that  “Human  blunders  usually  do more  to  shape 
history  than human wickedness” may  indeed  ring  true. Nevertheless,  regarding  the  tricky 
trickster‐like  or  “Loki‐an”  problem  concerning  how  difficult  the  expenditure  fallacy  is  to 
discern, can contemporary economics really be to blame for this quagmire? No it shouldn’t 
be;  the expenditure  fallacy  is  a  consequence of history.  If  the paltry  area EFAB over 300 
years  has  built  the  sky  scrapers  seen  in  the  developed  world  today  and  only  created 





is  true  then  this  is  good  news  for  developing  countries  as  the  prospects  of  improving 











unable  to  feed  their  children,  surviving  in  shanty  towns,  starving,  unable  to  afford  an 
education, hanging onto  life after natural disasters, eking out a  living and  the millions of 
businesses battling to stay afloat, making the financial resources in ABIJ available could be a 











they  steer  their  firms  through  is  their  ally. As  a  result  their means of  survival have been 
internal with  tools such as cost plus pricing, credit creation and cutting costs as  the main 




the  lack  of  knowledge  concerning  the  design  and  actual  workings  of  the  contemporary 
economy itself that place it at odds with productivity in the private and public sector. With 
meagre  resources such as  those depicted as EFAB shown  in  the cost curves  in diagram 1, 
they must now  look toward how the economic operating system can be advanced to bring 
the  financial  resources  in  ABIJ  into  the  firm’s  balance  sheet.  The  loss  of  this  corporate 
wealth  from  the  firm or state and  its  factors of production  is a  leading cause of  industrial 
action, budget deficits, unemployment, underemployment, bankruptcy,  foreclosure  and  a 
disproportionate number of businesses  failing  in an economy. Directors, CEOs and  leaders 
who  are  entrusted  with  the  responsibility  of  protecting  businesses,  generating  jobs  and 
managing  the  economy  have  a  duty  to  address  the  pointless  loss  to  of  these  financial 
resources from businesses and the economy in general that are caused by inadequate levels 




contemporary economy will be. Schmitt and Baker  (2010:4) of  the Centre  for Economic & 
Policy Research estimate of the contemporary economy that “total cost in lost earnings [for 
the United States] over the five years 2008‐2012 is enormous by any measure. At just over 
$1  trillion,  the cumulative  losses are over $150 billion higher  than CBO’s estimates of  the 
ten‐year  direct  costs  of  the  House  of  Representatives'  recent  health  care  reform  bill.” 






to  the  deficit  in  2009.  Finally,  the  stimulus  package  approved  by  Congress  last  February 








2009 youth unemployment  reached an all  time high since 1948  reaching 18.5%.43 Though 
Detroit  officially  places  it  unemployment  rate  at  27%,  the  Detroit  News  expects  that 
approximately  half  of  the  cities  working  age  population  may  be  out  of  employment44 
between 2007 and the close of 2010. 
 
Countries  in  Africa,  as  do  all  economies  in  the  world  today,  follow  the  same  flawed 
contemporary economic model and are not spared the havoc it can cause. The BBC (march 
2009) records that “The financial crisis and global recession will see African economies lose 
up  to $49bn by  the end of  this year,  research by ActionAid suggests. About $27bn of  this 
was  a  fall  in  aid,  export  earnings  and  income  from  richer  recession‐hit  nations  said  the 
charity.  The  lost  income  is  equivalent  to  a  10%  pay  cut  for  the  continent.”45  Industrial 
unrest,  poverty  and  unemployment  caused  by  implosion  have  impacted  the  African 





lost or put under  threat  in  the UK, Europe and US, making  it one of  the bleakest days  in 
recent  memory.  Household  names,  including  electronics  retailer  Philips,  construction 





Yorkshire Evening Post reports  (2010) “Telecoms giant BT will  face  the  threat of  industrial 
action  today  after  it  publishes  its  annual  report,  which  is  expected  to  show  increased 
















Leaders  and  captains  of  industry  may  need  to  become  conversant  with  the  cost  of 
implosion,  the wobble effect and other  life  threatening problems holding businesses  and 
entire  nations  at  ransom.  There  is  a  need  to  challenge  the  status  quo  in  contemporary 
economics  and  make  changes  that  will  free  productivity  from  the  yoke  of  implosion. 
Through history businesses, without being aware of  it, have had to  fend off the economy. 
Their weapons  of  choice  have  been  cost  plus  pricing,  efficiency  at  the  cost  of  rendering 
useful factors of production redundant, credit creation and so on. What makes this conflict 











US  have  been  hit  hard  by  the  contemporary  economic model.  Rubin  Courtney  (Aug  10, 
2010)  reveals  “If  the  numbers  are  any  indication,  small  businesses  have  reason  to  be 







includes  senior management,  shareholders; all  the human  factors dependent on  firms  for 
their  livelihoods  and  the  well‐being  of  their  dependents.  Literacy  about  the  economic 
operating  system  has  to  be  raised;  a  line  has  to  be  drawn  between  business  and 
contemporary economics and  leaders  in diverse  industries have a duty to fully address the 
faulty  economy  head  on  in  order  to  demand  it  be  shaped  to  enhance what  they  do  as 
opposed  to  financial  implosion  threatening  their  very  existence  by withdrawing  the  very 
financial resources required for survival. 
 
Punabantu  (2010:239)  shows  that  correcting  the operating  system  lowers  the  shut down 









costs  catching  up  with  returns  the  3Re  economy  is  making  “profits”  of  GHIJ.  In  a 
contemporary  economy  when  average  variable  costs  fall  below  average  revenue  the 







greater  returns and higher  levels of constructive certainty  than  they have had  in  the past 
thus providing better  investments  for  individual and  institutional  investors buying  shares; 
the levels of risk on stock markets would fall significantly. These benefits can apply from the 
smallest  business  to  the  largest  mining  conglomerates;  the  advantages  shown  in  the 
diagrams are accessible regardless of the size of a business. Understanding the role of the 












goods and services at what  it cost to produce them, that  is, at Y1   … as this neutralises the 
wobble  effect,  however,  the  dynamic  economy  is  self  correcting  and  price  mark‐ups  or 
markdowns  are  naturally  stabilised;  mark‐ups    may  occur  at  intervals  depending  on 
prevailing economic conditions and the nature of the goods and services being sold, though 
it is plausible to contemplate prices remaining stable or declining rather than increasing the 









operating  in  2Re  conditions  must  achieve  surplus  profits  if  they  are  to  remain  a  viable 
enterprise. Firms functioning in 3Re conditions do not suffer from implosion and therefore do 
not really need surplus profits from cost plus pricing  if this  is not  in their  interest. They can 
drop  their prices  from  the artificial position of Y  to  the natural position of Y1 and  in a 3Re 















since  the  firm  at  d2  still  has  a  substantial  level  of  demand.  However,  the  way  the 
[contemporary] economy’s system  is structured forces  it to shut down. Businesses  in a 2Re 
economy  are  brought  to  the  brink  by  implosion,  which  severely  erodes  their  capacity  to 
survive even short run loss situations such as this. The shut down point for the 3Re business 
is  at  d2  in  the  second  graph  where  it  should  be  for  any  normal  business.  This  is  where 
demand has fallen to zero which is absolute proof that there is no point in productivity [since 
no  demand  for  the  product  exists  in  the market]. At  equal  levels  of  demand  experienced 
between  2Re  and  3Re  the  3Re  economy  [is  more  robust  and]  gives  businesses  facing  a 
downturn much more time to re‐organise their product and resources in order to recapture 
sales.  In a 2Re economy businesses  face very difficult circumstances due  to  implosion and 
shut  down more  quickly  as  they  do  not  have  sufficient  resources  or  time  to  sort  out  the 
problems that they face. Creditors easily write them off as unviable.”50 In a 3Re economy, as 
depicted in diagram 2 as long as demand still exists, a business remains viable. Its shut down 
point  is at d2 where there  is no demand whatsoever  in the economy  for the product. This 


















from  the  contemporary economic model  is  to  implement  the economic operating  system 
(EOS).52 In its natural state this is the circular flow of income (CFI). The CFI must be advanced 
from  a  natural  payment  system  to  become  a  regulated  financial  instrument  under 
government  supervision,  just  as  surely  as  a  Central  Bank  or  Federal  Reserve  manages 
government  bonds,  treasury  bills,  money  supply  and  other  government  financial 
instruments;  a  consultancy  would  need  to  be  undertaken  to  facilitate  this  as  a  form  of 
organisational  change. As  long  as  the  CFI  remains  a  natural  payment  system  (where  the 
economic  operating  system  remains  invisible)  the  negative  impact  implosion  has  on  the 
productivity  of  firms  cannot  be  controlled;  the  difficulty  both  Monetary  and  Keynesian 
approaches have had in their attempts to do this is more than sufficient proof of this.  The 
national  economy  has  to  be  upgraded  from  being  a  linear  loss  enforcing  system  to  a 
dynamic  economic  operating  system  (EOS)  whose  functions,  rules  and  outcomes  are 









4. Secure  the value of aesthetic wealth:  this  is achieved by eliminating  the  “wobble‐
effect” and consequently creeping  inflation allowing an  increase  in financial system 
stability; 
5. Eliminate  scarcity  &  poverty:  restoring  financial  resources  lost  to  implosion 
eliminates economic scarcity and paves  the way  for businesses and productivity  to 
create full employment and bring an end to existing poverty. 




















superior  incomes  charging  cost  price  for  products  than  they  have  received  using 




the  true  volatility  of  this  precarious  condition  becomes  visible.  Without  engaging  the 
economic operating system business may no  longer expect  that what  they observe  taking 
place in the economy is what is actually happening; this is clearly demonstrated through the 
expenditure  fallacy.  To  safeguard  the  future  of  enterprise  directors,  CEOs  and  labour 
organisations  will  have  to  assume  a  greater  level  of  sophistication  and  see  through  the 
workings of the contemporary economy that are inimical to factor relationships engaged in 
the process of  industrial organisation as  they affect  the  very existence of businesses and 
livelihood of households. The area EFAB  is battling against a stronger and more aggressive 
enemy in the economy itself sucking away ABCD in order to enforce inertia. For businesses 
to  have  to  fend  off  the  economy  in  a  life  and  death  struggle  that  becomes  evident  in 
business  failure  and  industrial  unrest  is  unnecessary.  It  should  no  longer  be  acceptable. 
Institutions around the world need to work with businesses and intervene to prevent this as 
a  means  to  safeguarding  economies.  To  make  matters  complicated  firms  believe  the 
contemporary economy  is an ally or darling; an “enabling environment” working  to make 
them perform better; diagrams 1 & 2 and  losses  in ABCD reveal the economy  is  in  fact an 
invisible  nemesis  relentless  in  destroying  businesses  and  workers;  that  any  businesses 
survive  in these conditions  is a testimony to the skill of directors, CEOs and employees, as 
well  as  human  resilience  and  ingenuity.  The  fact  remains  that  the  financial  resources 
business fight for in the area EFAB are capable of only supporting a few resilient enterprises 
and households; unfortunately  the reality  is many viable businesses will not be a success, 
many  useful  goods  and  services  will  never  see  the  light  of  day  and  after  a  relentless 
bludgeoning from the contemporary economy will go bankrupt or fold as a result of hidden 
financial  losses from  implosion. Even very successful businesses making profits  in one year 
can,  in  the  contemporary economy,  find  themselves  facing deficits  the next year.  It  is no 
surprise that industries in sectors with very high overheads such as those engaged in natural 









the  contemporary economy may  find  themselves making profits one  year  and  losses  the 










may  increase by about 50 percent to US$900 per ton  in June from $600  in January due to 
higher  production  costs…Irvan  Kamil,  the  marketing  director  of  state  steel  company  PT 
Krakatau Steel  said  that  steel producers had no choice but  to pass  the higher production 







become more expensive  to mine  the  increased  costs are passed on  to  consumers. Afrida 
(April 2010)  further  reveals  “Lakshmi Mittal,  chief executive officer of  the world’s  largest 
steel maker ArcelorMittal, earlier estimated that the benchmark hot‐rolled coil price would 
increase  by  $150  per  ton  in  the  second  quarter  from  about  $700  per  ton  ‘The  cost  of 
producing steel  is going up and will be passed on to customers,” Mittal told Bloomberg on 
April  1.’”  The  fact  that  mining  and  other  natural  resource  industries  are  themselves 
suffocating  in  the  confinement  of  the  area  EFAB  in  diagram  1  and  losing  the  financial 
resources ABCD to the economy for no justifiable reason adds to the unstable contemporary 
economic  environment  business  need  to  begin  to  educate  themselves  on  in  order  to 
demand  these  schisms  of  the  economic  operating  system  be  redressed.  The  fact  that 
developing  countries  tend  to  rely  significantly on  extractive  and mining  industries  entails 






Restoring  the  loss  from  implosion  to  the balance  sheet of businesses  can have extensive 
ramifications.  It entails businesses will be able to take on more factors of production than 
they have been able to  in the past. Markets will gain sufficient financial resources to meet 
this  supply  creating  the  potential  for  any  economy  in  the  world,  even  the  most 
impoverished, to be able to quickly move toward eradicating poverty, creating wealth and 
functioning at full employment. They also have a greater capacity to set reasonable prices 
for  their  products  establishing  a  price  plane56 which  is  the  ability  to  use  cost  price  as  a 
genuine guide to determining value hence establishing a consistent general price level over 
the  long  term  since  operating  at  cost  price  does  not make  them  fail  to  break  even.    In 










for  scarcity  or  poverty  to  remain  the  norm  as  has  been  demonstrated  in  the  difference 
between  the  revenue  areas  EFAB  and  ABIJ;  the  exact  opposite  prevails  in  the  modern 
economy which is fraught with inconsistencies and inadequacy.   
 
In  order  for  financing  the  doubling  of  GDP  at  constant  price57  and  the  advantages  in 
diagrams 1 & 2 to have credibility they must satisfy the price stability tenets of Monetary 
Policy  whilst  accessing  the  growth  interventionist  objectives  of  Keynesian  approaches. 
Therefore, at  this  juncture  this paper will attempt  to prove  they do  this by analysing  the 
structure of the economic operating system  (EOS)  from the point of view of a  functioning 
implementable operating model for managing price stability and growth  in an economy. In 
this  light  the  economic  operating  system  needs  to  be  able  to  change  from  one  that 
generates scarcity and consequently high  levels of poverty and unemployment to one that 
generates  real  financial  resources  and  consequently  higher  levels  of  wealth  with  full 
employment. These are better distributed by virtue of the fact businesses are able to take 
on  significantly greater volumes of  the  factors of production  land, capital and  labour  in a 
stable  price  system  better  able  to  secure  productivity  and  assets  from  inflation  and 
recession. Thus far we have used cost curves to demonstrate the  impact of two economic 
operating  systems  in which humanity  is  able  to  function; one  that persistently  generates 
poverty (EFAB) and the other new condition that persistently generates wealth (ABIJ). In the 
new  condition banks are better able  to  function  in a more  stable  financial  system where 
there  is  long term price stability; and businesses operate  in a better financial position that 





of  the banking  sector and prevents  the  recurrence of bank  failure. The  shut down points 





the  benefits  of  EOS.  However,  for  government  departments  to  consider  the  real 
functionality of EOS they must be able to see the actual process, machine or basic moving 
parts  that  make  EOS  possible.  The  operating  system  must  have  working  parts  with 
mathematical proportions planners  in Central Banks or the Federal Reserve can observe to 
determine  the workability of  implementing an EOS approach  in  the management of  their 
economies; in addition to this, software development would require knowledge of how the 
financial  or  economic  operating  system  can  be  an  emoney  or  electronically  managed 























However,  it  does  not  include  the  economic  operating  system  or  financial  instrument 





































If  the  economy  is  linear,  as  it  is  with  [all]  economies  [in  the  world]  today,  then  the 
calibration of the economic operating system is R=1 therefore growth does not benefit from 
the  operating  system’s  accelerant  and  the  economy  becomes  inert,  that  is,  it  ceases  to 
create wealth.  In  this  condition  the economic operating  system  is  invisible and  reverts  to 
(MV=PT). For example:  
 























to  implosion has  to recreate wealth  in  the economy  (ABCD) each year  from scratch65 as a 
result  of  inertia  caused  by  zero  growth].  This  improvement  significantly  shortens  the 
[potential] pace at which development occurs.”66 Calibration of  the operating  system  can 
either create a wealthless, poverty or scarcity generating system (R=<1) businesses struggle 










(R>1). The rate of annual acceleration of an economy  is only  limited by  its calibration, that 
is, the number of useful factors of production the operating system is able to accelerate by 
freeing from implosion, that is, R=n, where n is the number of factors freed from  implosion. 
This  acceleration  must  of  course  take  place  within  the  constraints  of  the  technology 
paradigm67  and  absorption  capacity68  faced  by  an  economy.  The  contemporary  economy 
may  have  the  technology  paradigm  and  absorption  capacity69  to  accommodate  financing 
doubling  in  one  year;  however,  it  is  not  improbable  to  forecast  that  once  this  has  been 
achieved  the  technology paradigm will naturally evolve  toward  a  capacity  to  finance  and 
accommodate  financing  the  tripling  of  GDP.  Punabantu  (2010)  identifies  rates  of 
acceleration  of  upto  five  economic  factors  (R=1‐5)70  in  a  Utopian  Model.71  These  are 
resource levels outside the current scope of human understanding in the sense that it may 
be  difficult  to  contemplate  or  visualise  how  large  and  powerful  an  economy  utilising 
resources annually on this scale would have to be (we might have to turn to George Lucas 
and James Cameron to gain a visual idea of how these super‐economies might look). What is 
important  to  know  for  now  is  that  these  resources  can  be  available  in  the  indiscernible 
future should they ever be required; in the same way a growing child needs new clothes an 
economy  evolving  through  ever  advancing  stages  of  technology  needs  a  recalibrated  or 
upgraded economic operating system to balance  its capacity to grow and produce with  its 
capacity to consume. The present day technology paradigm and absorption capacity, though 
a poverty  system  (R=1), has  already  advanced  technologically  to  accommodate doubling, 
that  is,  R=2.  If  this  scenario  is  accurate,  the  belief  that  resources  are  scarce  is  a  fallacy 
created  by  the  flawed  or  constrained  economic  operating  system  used  in  contemporary 
economics that businesses armed with knew knowledge may now need to challenge. 
 
The  challenge  is  for  institutions  to  encourage  Central  Banks  and  the  Federal  Reserve  to 
evolve from a natural payment system (MV=PT) to an EOS model (   ) in order to 
begin  to  take  advantage  of  new  financial  resources  and  products.  The  new  equation  of 
exchange  is an opportunity to  look under the hood of the economy. It demonstrates there 
are  hidden  working  parts  that  can  be  harnessed  using  modern  technology  such  as 
computers  and  controlled  or  supervised  by  relevant  government  departments  entrusted 
with managing an economy. The benefits can be distributed as financial products by banks 
alongside credit creation using an emoney  financial  instrument,  relevant  robust  software, 
hardware  and  other  electronic means. Much  of  the  infrastructure  for  these  systems  are 
already a reality as can be observed  in the use of electronic banking as well as credit and 
debit cards distributed by reputable companies  like Visa, American Express and so on. The 
dilemma  is  that  economies  have  not  as  yet  begun  to  harness  the  economic  operating 
system.  The  equation  shows  that  governments may  not  have  to  be  at  the mercy  of  the 











Policy approaches using an EOS  financial  instrument  to manage  the economy and  in  fact 
may be able to pre‐determine the quantity and quality of economic resources they want to 
prevail  at  any  given  time.  They may be  able  to  tailor  growth  to population  size ensuring 
poverty and adverse  scarcity are no  longer a modern economic experience  for humanity. 
Most  importantly  the  financial  resources by which  this  is  achieved do not have  to  come 
from public reserves and private sector savings as they are pre‐existent in the economy (see 




also  enables  the  introduction of  a  key new  financial product  for banks other  than  credit 





exchange and cost curves  introduced earlier, economic scarcity  is not a real or  impassable 
problem as observed  in contemporary economics; rather  it  is a psychological  limitation or 
impasse humanity needs to educate itself on to be able to cross in order to find prosperity 
and access the new economic resources on the other side of the equation. Having noted this 





simple  technical  issue,  but  also  have  its  origins  in  the  deep  seated  psychological  and 
psychosocial experiences by which the evolving history of economic thought has shaped the 






The  economy  is  humanity’s  first  line  of  defense;  it  is  the  one  significant  buffer  between 














resources become  insufficient  it becomes more difficult  to manage  the direction  in which 
socio‐economic  development  moves.    Shen  and  Subler  (2010)  write  “EU  countries  have 
adopted  tough budget austerity plans and other  reforms  to  rein  in debt and deficits and 
avoid a  repeat of  the Greek public debt crisis and  regain market confidence…"In  the  long 
run, however,  the benefits of  fiscal  consolidation prevail…Tumpel‐Gugerell  said monetary 
policy contributed to sustainable growth and job creation by aiming to secure price stability 
in the medium term, and said inflation expectations in the euro zone were well anchored.”73 
The  contemporary  economy  directs  the  experiences  within  it,  the  BBC  (2010)  states 
“Chancellor George Osborne  has  outlined  plans  to  cut  £6.2bn  of what  he  calls  "wasteful 
spending" to start to reduce the budget deficit.”74 The economy motivates planning toward 
what  scarcity  it  evokes,  as  Bruce  Andy  (2010)  explains  “Severe  budget  cuts  and  the 
possibility of slower growth ahead will  force  the Bank of England  to wait until  the second 
quarter of 2011  to  raise  interest  rates, according  to a Reuters poll of 61 economists.”75  It 
also determines whether prospects for the future are good or bad Reuters (July 2010) writes 
“Fiscal consolidation  in Europe will drag on growth  in the short‐term but overall economic 
prospects  are  positive,  a  senior  European  Central  Bank  policymaker  said  on  Saturday  I 
believe  that  the recovery  in Europe  is well on  track and  that we have  the right policies  in 
place  to ensure  the  return  to  the  levels of growth we have  seen prior  to  the  crisis," ECB 
Executive Board member Gertrude Tumpel‐Gugerell  told a  forum  in Shanghai.”76 There  is 




“Look at the birds of the air for they neither sow nor reap nor gather into 
barns; yet your heavenly Father feeds them. Are you of not more value 
than they?...now if God clothes the grass of the field, which today is and 
tomorrow is thrown into the oven, will He not much more clothe you, O 




















prosperity.  Contrary  to  the  quote  above;  are  resources  really  scarce  and  human  wants 
infinite?  Is the basic economic problem valid or misleading? Are human beings deigned to 
suffer or are they destined to prosper? What  is the purpose and role of human existence? 
Questions  like  these have endured, are  related  to how human beings perceive  their own 
existence and are as much economic questions as they are religious and philosophical ones. 
If  something  is  possible  but  is  achievable  only  if  you  believe  it  is  possible;  what  is  the 
scientific position  ‐  is  it possible or  isn’t  it?  If  an object  is  real but  is existent only  if  you 
believe  it exists; what  is  the  scientific position  ‐  is  it  real or  isn’t  it?    In physics problems 





living  one. When  two  people  can  observe  the  same  object  or  action  and  draw  different 
conclusions or experience different conditions,  then  it needs  to be accepted science  itself 
may not be exempt from the relativistic nature of reality. If there are some objects that exist 
only when  they are observed; does  this make  them  real  in  the empirical  scientific  sense, 
since  they  cease  to have ever existed when  they are no  longer observed? Why does  the 
quotation  above  emphasise  the words  ‐ O  you  of  little  faith? Why  does  it  not  end with 
advice  like  make  good  investments,  put  in  place  austerity  measures  and  budget  cuts  to 
restore  wealth,  listen  to  the  news  for  investment  tips,  human  wants  are  infinite  and 
resources are scarce so learn to live within your means, improve the supply chain and learn 
to add value or in the season when the stock market comes…? Why would the importance of 









wealth  crises  the  world  experiences  including  humanity’s  preparedness  and  ability  or 
inability  to  cope  and  mitigate  against  calamities;  calamities  which  will  impact  on  the 
economy and humanity itself today and in the future. Becoming literate about the economic 
operating system and the role it can play in understanding and creating wealth requires an 
attitude  or  philosophical  approach  to  appreciating  how  to  solve  difficult  predicaments. 











required  today. Labour organisations  fighting  for better conditions  for  their members will 
need  to  educate  themselves  on  the  economic  operating  system  and  become  conversant 
with  the  huge  potential  financial  resources  contemporary  economics  and  implosion  are 
withholding from  labour  in order to be better able to shape the  labour movement toward 
challenging the real nemesis of the  labour movement, which  is not necessarily the narrow 
aspect of the employer, but the inconvenience of productivity being subtracted from labour 
by  a dysfunctional  circular  flow of  income or  system.  The  financial  revenues  that  can be 
made available by correcting systemic dystopia and neutralising  implosion entail there can 
be a  revolutionary  improvement  in  the number of people  the economy  is able  to employ 
and the general conditions of service of workers;  greater than the benefits industrial action 
against any employer can bring; labour organisations may therefore need to shift their focus 
toward  the  operating  system  and  the  need  for  it  to  receive  an  upgrade.  Similarly 
management  in  businesses will  need  to  educate  themselves  on  the  economic  operating 
system  in  order  to  have  the  necessary  technological  advancements  in  finance  that  will 
accelerate  levels  of  productivity  and  make  the  business  environment  conducive  to  the 
survival  of  enterprise.  At  the  governmental  level,  the  supervision  of  economies weighed 
down by the fact that they are pushed toward zero profits or  inertia, makes governance a 
difficult  task. Any  kind of  governance political or otherwise,  anywhere  in  the world,  that 
takes place on  insufficient  resources  is unnecessarily  arduous,  this  is  the  case whether  a 
country  is  highly  developed,  an  emerging  economy  or  a  developing  country.  It  is  simply 
unfair  on  governance  for  contemporary  economics  to  fail  to  advance  to  a  stage  where 
countries  have  enough  resources  to  solve  the  problem  of  recessions,  unemployment, 
poverty and the diverse problems related to scarcity. The fact that the knowledge required 
to  identify  implosion  is not available  in contemporary economics  is cause for concern as  it 
means populations are  faced with economic setbacks  they do not have  the knowledge  to 
fully  resolve.  Advances  in  knowledge  can  lead  to  tremendous  improvements  in  human 
welfare and  there may be no better  time  than  today  to begin  to broaden what  is known 
about business, finance and economics in relation to the economic operating system. 
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